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In  the past decades,  important advancements have been made  in  the  care of  young 
children in general and in infants with hearing loss in particular.  
Newborn hearing screening (NHS) has led to earlier detection of hearing loss: the NHS 
made  it possible  to screen  infants at  just a  few weeks old compared  to  the Compact 
Amsterdam  Paedo‐Audiometric  Screener  (CAPAS)  which  was  administered  at  9  to 
11 months. This change gave rise to the development of other infant and family health 
care services that are now offered during and after the follow‐up of the diagnosis. The 




It  is challenging  to estimate a  reliable hearing  threshold  in  these very young children 




The diagnostic follow‐up for  infants who fail a screening  is  influenced by three factors 
that affect the hearing threshold measurement: variables and uncertainties about the 
child’s  overall  development,  variable middle  ear  pathology  and  any  changes  in  the 




In order  to meet  the above‐mentioned changing and complex health care needs  that 
arose after the implementation of the NHS, we set up a multidisciplinary team with an 
otolaryngologist,  a  paediatric  audiologist  and  a  neonatologist,  with  assistance  from 
departments  of  clinical  genetics,  radiology  and  paediatric  neurology.  The 
otolaryngologist  and  paediatric  audiologist  play  a  central  role  in  follow‐up  testing. 
Effective and well‐organised collaboration between these two professionals, each with 
their own expertise and  responsibilities,  is essential when deciding on and evaluating 
hearing  interventions. Multidisciplinary care  implies attention  for  the ear and hearing 
evaluations,  but  also  for  the  child’s  overall  development  in  a  broader  perspective. 
Similar multidisciplinary care has emerged in various other centres, some with a slightly 
different focus or with protocols for additional medical assessments.  
In  striving  to gain more certainty about all  the different variables  related  to  children 
and hearing loss, there is the risk that we will expand the number of assessments even 
further,  sometimes  leading  to  a  false  sense  of  security  and  delays  in  the  decision‐
making  process.  Given  the  complexity  of  this  particular  service  for  child  hearing 






Another  important  issue  is  awareness  of  delayed  auditory  maturation.  This 
phenomenon may be more universal than we now think, particularly  in children born 
prematurely. In our small cohort of 14 children, the initial hearing threshold improved 
for 9 of  them. Given advancements  in obstetric and neonatal care,  the population of 
children born extremely prematurely will  continue  to grow and we will be  consulted 
more often  for hearing diagnostics  in  this population. Awareness of delayed auditory 
maturation  is particularly  important by  the decision  for cochlear  implantation, as  the 
trend is to place implants in children at an increasingly younger age. We believe that it 
is  preferable  to  use  the  child’s  age  corrected  for  gestational  age  rather  than  the 
calendar  age,  especially  for  children  born  prematurely.  This  dissertation  shows  that 





a hearing disability  is  the cause of a delay or whether  the  lower score  is caused by a 
delay  in  the  child’s  overall  development.  Hearing  loss  also  causes  an  additional 
disability in children who have an overall developmental delay. 
The registration of otoacoustic emissions plays a large role in screening young children 
for  hearing  impairments.  A  positive  result  in  a  hearing  screening  would  indicate 
sufficient hearing and would not constitute grounds  for a  referral  for  further  testing. 
Since  the middle  ear  has  a  dual  impact  on  the  detection  of  otoacoustic  emissions 
(incoming stimulus and reverse propagation of emissions), middle ear pathology plays a 
large  role  in  the  hearing  screening’s  outcome. Because middle  ear  pathology  occurs 
frequently in children, it is expected that emissions are not detected due to the middle 
ear  dysfunction.  We  have  described  a  two‐step  scenario  that  would  decrease  the 
number  of  false‐negative  referrals  when  transiently  evoked  otoacoustic  emission 
(TEOAE) are measured after pressure compensation.  
Compensated TEOAE measurements could possibly also be used  in hearing  tests as a 
selection  criterion  for  middle  ear  ventilation  tubes  in  children.  Conditioned  play 
audiometry and the block test are not usually feasible until after the age of about 2.5 to 
3 years.  If a TEOAE can be recorded, with or without pressure compensation, we can 













This dissertation  also  clearly  shows  that  the middle ear  is  a  variable  and difficult‐to‐





changes  in  very  young  children.  A  1000 Hz  probe  tone  seems  the most  accurate  in 
neonates;  this  shifts  to  a  226  Hz  probe  tone  around  the  age  of  9 months.  Current 
tympanometers can measure both  frequencies,  so  the best  frequency can be chosen 
when testing. Although the prevalence of middle ear pathology is lower in neonates, it 




diagnosing  children with  severe  hearing  impairment  and  deafness,  and  in making  a 
decision about cochlear  implants.  In  the work‐up,  imaging under anaesthesia  is often 
combined  with  auditory  brainstem  response  (ABR)  measurement,  but  the  ABR  is 
inadequate  in  cases  of  conductive  hearing  loss.  Placing  “diagnostic”  middle  ear 





we do not  include the auditory cortex.  It  is still  insufficiently clear which roles cortical 
auditory evoked potential and fMRI can play in the maturation of the auditory pathway 
and  the decision  regarding  cochlear  implants.  Exploration of  the  auditory  cortex will 
certainly  raise  new  questions,  but  can  also  offer  new  possibilities  for  diagnosing 
children with a hearing impairment or deafness. 
 
